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ABSTRAKT

Lufta e fundit në Kosovë ka lënë gjurmët e saj të pashlyeshme për historinë e popullit
tonë dhe ende janë prezente plagët shpirtërore tek secili që ka qenë pjesë e saj.
Ende nuk dihet asgjë për fatin e 1750 personave të cilët konsiderohen të zhdukur dhe
nuk ka asnjë informacion për ta, ku edhe pas 16 viteve familjarët nuk dinë asgje për
fatin e më të dashurve të tyre. Ende nuk ka asgjë e cila ndoshta edhe në mënyrë
simbolike apo edhe një hapësirë të veçantë ku do të mund të tregohej më së miri kjo
pjesë e historisë tonë.
Në Kosovë mungon një muze i cili do të shfaqte më së miri ketë enigmë si njëra ndër
ngjarjet më tragjike të popullit tonë.
Muzeu për të zhdukur ka për qëllim ruajtjen e historisë dhe tragjedisë së popullit tonë e
cila do të arkivohej në memorien e secilit nga mënyra e përjetimit të ngjarjve të cilat do
të shfaqen në të.
Si njëra ndër qytetet më të prekura nga kjo ngjarje është qyteti i Gjakovës ku më 27 prill
të vitit 1999 në afërsi të fshatit Mejë janë ndarë nga kolonat dhe janë zhdukur 377
njerëz të gjinisë mashkullore dhe në pergjithësi 500 njerëz të zhdukur në tërë Kosovën
brenda vetëm një ore, ngjarje kjo e cilësuar si dita më e kobshme për Kosovën dhe për
nder të tyre, 27 prilli është dita kombëtare e të pagjeturve të Kosovës.
Ky projekt ka për qëllim ekspozimin e mbetjeve të luftës, veshjeve, fotografive edhe
gjërave të tjera të cilat do të shfaqnin një pasqyrë reale të asaj se çfarë ka ndodhur në
vendin tonë, ku lokacioni i Qabratit në Gjakovë shihet si pjesa më e përshtatshme për
realizimin e projektit, në të cilin vend gjenden varrezat dhe eshnorja dhe nga i cili vend
mund të shihet fshati Mejë.
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1.HYRJE

1.1 Historiku i muzeve

Historia e muzeve, historia e institucioneve që ruajnë dhe interpretojnë provat
materiale të racës njerëzore, aktivitetit njerëzor, dhe botës natyrore. Si të tillë, muzetë
kanë një histori të gjatë e cila buron nga ajo që mund të jetë një dëshirë e lindur e njeriut
për të mbledhur dhe për të interpretuar dhe të kesh origjinën dallueshëm në koleksionet
e mëdha të ndërtuara nga individë dhe grupe para epokës moderne.

Koleksionet e objekteve janë gjetur në varrime paleolitike, ndërsa dëshmitë e
hetimit të mjedisit mund të shihet në shpella. Një zhvillim drejt idesë së muzeut
sigurisht ka ndodhur në fillim të mijëvjeçarit të 2 p.e.s në Larsa, në Mesopotami, ku u
bënë kopjet e mbishkrimeve të vjetra për përdorim në shkolla. Fjala muze ka një
origjinë të vjetër. Në formë greke termi’’Mouseion’’ do te thotë vendi i Muzes, kur ata
së pari ndërtuan tempullin e Muzës e cila ishte perëndesha e cila mbikqyrte artin dhe
shkencën. [1]
Njerëzit kanë një histori të gjatë të ruajtjes së objekteve të së kaluarës.
Philippe de Montebello, ish-drejtori I Muzeut Metropolitan të Artit thotë thjesht: "Një
muze është kujtesa e njerëzimit." [2].

Në ditët e sotme koncepti i muzeve ka ndryshuar edhe më shumë, tani kemi
llojllojshmëri të muzeve të cilët janë ndërtuar për ekspozim të vetëm një artefakti me
vlerë, muze për nje luftë apo çfarë do ngjarje apo element por që në thelb është vlerë
dhe pasuri kombëtar e një vendi.

1.2 Gjendja në Kosovë

Nëse bejmë një krahasim të vendit tonë me vendet tjera, vërehet një dallim
shumë i madhë, sidomos në qasjen e mënyrës se krijimit të muzeve në vendin tonë.
Është evidente fakti që lufta e fundit në Kosovë ka pasur ndikim e saj në zhvillimin
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kulturor në vendin tonë, mirëpo vetë lufta do të ishte arma më e forte në krijimin e
muzeve dhe objekteve tjera kulturore të cilat do të shfaqnin gjenocidin e kryer mbi
popullin shqiptar, idenë për shfarosjen dhe zhdukjen e tij, revoltën për gjithë të
zhdukurit, fati i të cilëve vazhdon të mbetët një engimë e pazgjidhur e kohës.
Muzet në Kosovë të cilat janë të paktë dhe shumë qytete nuk e kanë së paku një objekt
të tillë kulturor, por edhe ato që ekzistojnë, një pjesë e tyre gjenden në ndërtesa në të
cilat është adaptuar funksioni dhe funksioni i tyre primar nuk ka qenë muze po ka pasur
funksion tjetër.
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____________________________________________________________
2.METODOLOGJIA

Për realizimin e punimit janë bërë analiza dhe hulumtime të ndryshme të cilat
kanë pasur ndikim direkt në realizimin e tij, si rrethanat e konteksit, aspektet formale
dhe aspektet tektonike.
Gjithashtu element mjaftë me rendesi ka qenë hulumtimi rreth numrit të të
zhdukurve, dhe elemente që mund ti personifikojnë ata.

2.1

Analizat

Si pjesë fillestare dhe gjithsesi integrale e procesit të dizajnit janë edhe analizat
të cilat pastaj ofrojnë mundësi më të lehtë për realizimin e punimit në bazë të njohurive
paraprakisht të njohura.

2.1.1 Analiza e lokacionit

Në kuadër të analizave është marr për bazë së pari lokacioni i cili do ti përshtatej
tematikës së përzgjedhur, ku pas zgjedhjes së lokacionit janë bërë analizat e kontekstit,
objektet të cilat gjenden në rrethinë të cilë gjithsesi se kanë elemente influencuese në
realizimin e punimit.

Figura 1. Analiza e objekteve në kontekst.
3

Inflencat më të mëdha kanë qenë nga varrezat të cilat gjenden në pjesën
veriperëndimore dhe nga eshnorja në pjesën verilindore, të cilat me vet natyrën e tyre i
janë përgjigjur edhe muzeut të propozuar.

2.1.2 Analizat e topografisë dhe qasjeve në lokacion

Analizë tjetër është topografia dhe lartësia në të cilën gjendet lokacioni nga i cili
pastaj do të derivohen hapësirat, të cilat janë një çështje mjaftë me rëndësi për tematikën
e shtjelluar nga të cilat analiza do të ketë ndikim në artikulimin formal dhe hapësirorë të
objektit. Në bazë të analizave vërehet se kemi te bëjme me një lokacion i cili ka pjerrtesi
të madhe, por që vetë pjerrtësia mund të shfrytëzohet dhe të ndikojë në procesin e
dizajnit.
Është bërë edhe analiza e qasjeve të mundshme në parcelë, mirëpo pasi që një
pjesë e madhe e parcelës gjendet rreth rrugës, qasja nuk ishte problematike dhe duke
shfrytëzuar pjerrtësine e terenit mund të arrihej në disa zgjidhje preliminare te cilat do të
përshtateshin vartësisht nga forma, hyrjet në objekt dhe elementet tjera te cilat do
ndikojnë drejtpërdrejt në mënyrë dhe vendin e qasjes në lokacion.

Figura 2. Analiza e qasjes në lokacion
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2.2 Hulumtimet

Hulumtimet si njëra ndër pjesët kryesore të realizimit të punimit, kanë qenë edhe
baza e shumë ideve dhe motiveve të krijuara brenda dhe jashtë objektit.
Hulumtimet kanë qenë ato të cilat kanë ndihmuar në ndërtimin e procesit të dizajnit,
krijimin e motiveve, aspektet funksionale të muzeut të cilat janë pjesë e procesit të
dizajnit, duke filluar nga hapësirat e ekspozimit, qarkullimit, shërbimeve gastronomike
brenda muzeut, ndriçimit natyral dhe artificial si dhe përdorimin e materialeve për
ndërtimin e objektit si pjesë mjaftë me rëndësi për tematikën e shtjelluar.

2.2.1 Hulumtimet për personat e zhdukur

Ndër hulumtimet e para që janë bërë janë për vetë numrin e personave të
zhdukur në qytetin e Gjakovës, sidomos të fshatit Mejë ku numri 377 personifikon
numrin e personave të zhdukur brenda një ditë në këtë fshat të gjithë të gjinis
mashkullore pa kursyer fëmijët dhe pleqtë.
Nga hulumtimet janë gjetur rrobat e te zhdukurve te cilat janë një pike shumë e
fuqishme për interpretim të një skene makabër të okupatorit e cila do të ngjallte
emocione të përjetimit të ngjarjes brenda muzeut.

Figura 3. Rrobat e personave te pagjetur.
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2.2.2 Ndriçimi

Lartësia e ndriçimi është një nga disa faktor që ndikojnë në intensitet, përhapjen
dhe perceptimin e një burimi të caktuar të dritës. Dy burimet e dritës me ndriçim dhe
rreze të njëjtë të shpërndara do të të jenë në gjendje për të ndriçuar fusha të ndryshme,
në varësi të lartësia në të cilën ato janë vendosur. Me rritjen e lartësis, rritet edhe
diametri i rrezes konik të dritës. [3]

Figura 4. Gjerësia e rrezës së dritës në raport me gjatësinë

P.sh nese marrim disa burime drite të cilat janë të vendosura në një nivel më të
ulët dhe një burim të vetëm drite të vendosur në një nivel më të lartë, atëherë ato mund
të ndriçojë një sipërfaqe të barabartë. Në këtë rast, sasia e dritës bëhet një funksion i të
dyjave, lartësisë dhe dendësisë së dritës së instaluar. Ky ndriçim zenital i cili vjen nga
nje pusë dhe nga hapjet tjera fut brenda ndriçim indirekt per eksponatet të cilat do të
ekspozohen në muze ku lartësia në të cilën gjendet hapja ndikon drejtëpërdrejtë në
mënyrë e shpërndarjes së tij në hapësirë.

6

Figura 5. Sipërfaqja tokësore e ndriçuar në raport me lartësinë

Dendësia numerike e ndiçimit, së bashku me karakteristikat e tyre organizative
luan një rol të rëndësishëm në kontrollimin e mënyrës në të cilën ne e përceptojmë
hapësirën. Ndryshimet në dendësi kanë fuqinë për të ngjall ritmin e lojës dhe të rrisin
energjinë e një hapësire ose të ngadalësojnë ritmin dhe të shkaktojnë ndjenjë statike.
Organizimi i hapjeve në modele të ndryshme të dendësisë mund të ndikojë në
përceptimin tone të kohës dhe thellësisë. [4]
Për shembull, dhjetë hapje në një korridor të caktuar mund të krijojë efekte
shumë të ndryshme kur i organizojmë ne variante të ndryshme.
Nëse hapjet janë të vendosura në një lartësi të njëjtë përgjatë hapësirës në njërin
murë, ato do të theksojnë gjatësinë e korridorit dhe zvoglimint e perspektivës të një
pike.

Figura 6. Ndikimi i ndriçimit në vetëm njërin mur të vendosura në lartësi të njëjtë
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Nëse dhjetë hapjet janë të vendosura në lartësi të njëjtë por në të dy anët e
mureve atëherë kjo jep ndjenjën e perspektivës së zvogëluar dhe për këtë arsyje
korridori duket më i shkurtër.

Figura 7. Ndikimi i ndriçimit ne dy anët e mureve të vendosura në lartësi të njëjtë

Nëse hapjet janë të vendosura në mënyrë të rastësishme në të gjithë gjatësin e
korridorit, efekti perspektival tunel është pothuajse i humbur dhe hapjet e formuara nga
konstelacioni i rastësishëm dominon në të gjithë hapësirën.

Figura 8. Ndikimi i ndriçimit të hapjeve të rastësishme në dy anët e murit

2.2.3 Materialet

Pjesë tjetër e hulumtimeve kanë qenë edhe materialet, ku së pari në lokacion
gjendet eshnorja e cila është nje objekt i cili paraqet arkitekturë brutaliste, pra është i
punuar nga betoni andaj hulumtimet për betonin vazhduan edhe më tej për mënyrën e
përdorimit të tij.
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Betoni sot me anë të teknologjisë ka arritur të krijojë variante të ndryshme të cilat sot
gjejnë përdorim mjaftë të madh. Disa nga llojet e betonit qe sot jan atraktive dhe mund
të shërbejnë për krijimin e hapësirave mjaftë interesante jane: Betoni translucent dhe
dhe Litracon.

Betoni translucent: Betoni është sinonim me fortësi dhe me patejdukshmëri.
Mirëpo studiuesit akademik dhe komercial kanë zhvilluar një lloje të zgjuar të betonit
që në fakt e transmeton dritë. P.sh profesori i Arkitekturës në Universitetin e DetoritMercy, ka zhvilluar një proces të prodhimit të paneleve të betonit që janë vetëm 2.5 mm
të trashë, mjaftueshëm për të qenë të tejdukshme nën dritë direkte.Panelet janë bërë nga
cimentoja Portland dhe rëra, të përforcuara me pak fije qelqi të copëtuar. [5]

Figura 9. Betoni translucent

LiTraCon: Është një akronim për betonin dritë transmetues (Light Transmitting
Concrete). Shpikur në vitin 2001 nga arkitekti hungarez Aron Losonczi e cila është
aktualisht vetëm në formën e blloqeve te parapërgaditur ose panele, që transmetojnë
dritën nëpërmjet fibrave optike të ngulitura.Pasi që fibrat nuk e reduktojnë ndjeshëm
forcën e shtypjes së materialit, LiTraCon mund të përdoret jo vetëm për qëllime
dekorative por edhe në shumë përdorime strukturore. [6]
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Teorikisht, pasi fibrat optike bartin dritën në distance të mëdha me pothuajse
asnjë zvogëlim, një mur LiTraCon ose bllok mund të mjaftë i trashë, madje më shumë
se dy metra dhe ende të transmetojë dritë në mënyrë efektive, afërsisht 15 cm mur.
Në mënyre që pjesët e dritës dhe errësirës të mbetën koherente, fibrat e vogla në beton
duhet të jenë paralele. Në një bllok LiTraCon, fibrat optike përbëjnë vetëm 4 % të
vëllimit të përgjithshëm.

`
Figura 10. Muri LiTraCon.-it

Figura 11. Model i LiTraCon-it
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____________________________________________________________
3.KONCEPTUALIZIMI

3.1 Gjenerimi i formës

Forma është arritur si rezultat i bashkimit të akseve të eshnores me fshatin Mejë
dhe aksit të varrezave me qendrën e qytetit të Gjakovës, ku dy akset bashkohen në një
pikë në parcelë e muzeut mbi të cilat akse pastaj ngritet objekti.

Figura 12. Gjenerimi i formës
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3.1.1 Procesi aditiv dhe substraktiv

Gjatë procesit të dizajnit është pare e nevojshme heqja e disa pjesëve për
krijimin e dy panoramave dhe shtimi i një pjese për të siguruar ndriçim natyral zential.

Figura 13. Procesi aditiv dhe substraktiv
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Figura 14. Procesi substraktiv në kontekst.

3.1.2 Relacioni bazë- prerje

Në procesin e dizajnit rendësi ka edhe mënyra e realizimit të masave si në bazë
ashtu edhe në prerje, ku një relacioni i këtyre të dyja bashkë paraqet më së miri raportin.

Figura 15. Relacioni bazë- prerje.
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3.1.3 Komunikimi- Qarkullimi
Në një objekt sikur muzeu duhet kushtuar rëndësi të veçant komunikimit vertikal
dhe qarkullimit brenda nga e cila varet edhe mënyra e përjetimit të ngjarjeve.

Figura 16. Komunikimi vertikal në baza dhe në aksonometri.

3.1.4 Ndriçimi

Drita dhe efektet që jep ajo janë shumë të rëndësishme për muzet, për këtë arsyje
i është kushtuar një rëndësi e veçant studimit të ndriçimit natyral i cili do të futet
brenda dhe ndikimi i tij në ekspozimin e eksponateve apo gjërave të tjera të cilat do të
shfaqen në muze.
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Figura 17. Paraqitja e ndriçimi në prerje

3.1.5 Zonimi funksional/ Kompozicioni hapësinor
Zonimi funksional dhe kompozicioni hapësinor përdoren për ta kuptuar më lehtë
kompozimin e hapësirave dhe ne kuadër të atyre hapësirave të dihet funksioni i tyre, ku
në këtë mënyrë mund ta kuptojmë më lehtë mënyrën e organizimit të hapësirave dhe
komunikimin e tyre mes vete në objekt.

Figura 18. Zonimi funksional dhe kompozicioni hapësinor
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3.2.6 Sintaksa hapësinore

Në kuadër të organizimit të hapësirave e sidomos tek hapësirat e ekspozimit duhej
kushtuar vëmendje pjesës së qasjeve të tyre, mënyrën e qarkullimit dhe të komunikimit
të këtyre hapësirave mes vete dhe përcjelljes së një dinamike të njëjtë të kalimit nga një
hapësirë në tjetrën në mënyrë që secilia pjesë të ketë integritetin e saj

Figura 19. Sintaksa hapësinore

3.3

Imazhet atmosferike/ Skica

Për paraqitje më të mire dhe kuptim të projektit në tërësi si volum, pamjet,
hapjet, madhesinë dhe proporcionet, imazhet atmosferike dhe skicat e bëjnë më të
kuptueshëm këtë aspekt.

Figura 20. Skicë e pamjes nga pjesa veriperëndimore
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Figura 21. Skicë e pamjes nga pjesa verilindore
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____________________________________________________________
4. EPILOGU

Tërë procesi i dizajnit duke filluar me lokacionin ishte sfidë në vete dhe secila pjesë
duhej shikuar me kujdes. Në fillim topografia dhe objektet përreth ishin faktorët e parë
që u morrën për bazë, ku fshati Mejë, eshnorja dhe varrezat ishin pikat kryesore për
realizimin e projektit.
Tërheqja e akseve të cilat kaluan në lokacionin e propozuar shërbyen si
pikënisje dhe bazë për ngritjen volumetrike të objektit ku pastaj nga funksioni u arritë
që pjesë të komunikimit dhe te shfaqjeve te shfaqeshin fuqishëm në dukje dhe në tërë
volumin.
Hulumtimet e bëra derguan deri në fakte tronditëse, rrobat e personave që nuk u gjetën
kurr më, fotografi të ndryshme e deri tek kujtimet e personave që ishin pjesë e asaj
ngjarje të tmerrshme. Por shpresa vdes e fundit dhe pikërisht rrobat e tyre ishin njëra
ndër pikat per ekspozimin e tyre në një grop masive ku do të shfaqej mënyra e përjetimit
të atij momenti dhe ndriçimi i cili vjen nga pusi dhe reflektohet në ujë do të shfaq
shpresën se një ditë do te dihet diçka për fatin e tyre. Në afërsi të kësaj hapësire gjendet
panorama me pamje nga Meja, duket një pamje e bukur por të kthen 16 vite pas, në
kohën ngjarjes më të rëndë për ketë fshat.
Rampa e cila përcjell pothuajse tërë objektin dhe është pjesë e pandashme e përjetimit të
ngjarjeve dërgon deri tek pika më e lartë e ekspozimit te fotografive të 377 personave të
cilat janë të drejtuara nga panorama e krijuar qe shikon nga qendra e qytetit të Gjakovës,
e cila do të mbetet ngjarje e paharruar për ta.
Në pjesën e fundit gjendet kinemaja e cila do të shfaq pjesë nga kjo histori e tyre por
edhe histori të tjera, histori për luftën, sakrificën dhe gjakun e derdhur për këtë vend.
Muzeu do shfaq historinë gjithmonë dhe nuk do të lë të zhduket kurrë, do të jetë simboli
i këtij vendi, dhe do shfaq shpresën se një ditë ata do kthehen dhe të prehen të qetë në
vendin e tyre.
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